





































































































































































































Project Year Material Participants
Data
collection
period
Learning via the
school library
[Lärande via
skolbibliotek]
2–12 (primary to
upper secondary
school, ages 8–18)
Field notes from 25
observation sessions of
9 classes in 6 schools
225 students, 12
teachers, 10 library
staff
2002–
2004
Tools for learning
[Verktyg för lärande]
Upper secondary
adult education
(ages 21–55)
43 transcribed
interviews, field notes
from 30 observations
14 students, 1
teacher, 1 librarian
2004
Doing research in
primary school
3 (primary school,
ages 9–10)
Field notes from 20
hours of video
recordings
31 students, 2
teachers, 1 school
librarian, 1 ICT
assistant
2007–
2008
Expertise, authority
and control on the
Internet
11 (upper
secondary school,
age 17–18)
16 transcribed group
interviews, blog posts
by 57 students
57 students 2008
Even if data were collected in four different studies, all students shared the context of working with
independent learning tasks. This means that the students were expected to search for, select, assess,
use and produce information as part of independent, complex school assignments. The students were
working on assignments in social studies, natural sciences, languages, art, and in some cases, in
projects designed to be interdisciplinary.
The analysis of the extensive material has been conducted in different stages. In the first stage, each of
the four researchers identified instances where facts were mentioned in the material that she had been
part of collecting or analysing. The researcher then anonymised those instances and made them
available to the others in a shared document. The document consisted of over a hundred pages of text,
including excerpts from interview transcripts, field notes, and student blogs. All occurrences of the
word facts were marked and numbered, 565 in total. In the next stage, the research team analysed
parts of the material together in a joint workshop. An analysis scheme was created inductively and it
included five categories: 1) What facts were associated with; 2) What facts were opposed to; 3) What
properties facts were described to have; 4) Verbs that were used together with facts; and 5) In which
situations facts were mentioned, who spoke and who was present. Following this, each researcher
analysed the occurrences from the studies she had been involved in, and occurrences that were found
problematic were discussed in a second joint workshop.
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Through interpretative comparisons, the analysis in the next stage generated three themes. The
material was re­arranged according to these themes and analysed more in­depth. The themes were
constructed through focusing on dominant ideas in each of the categories. As can be expected, the
analysed material also included counter­voices to the dominant themes. In the presentation of the
three themes below, examples of non­typical uses of facts will also be presented in order to illustrate
the complexity of the material. When quotes from the data are included, a translation has been made
from Swedish into English.
Findings
A general conclusion is that the term facts is used frequently in the materials from all stages of the
Swedish educational system. This strengthens our initial observations from previous analyses which
were based on more specific situations. Facts is used both by students and by educators, and is also
included in some of the written instructions to the students. In the following, the three overarching
themes that were the result of the analysis will be presented.
Facts according to genre and modality
When students work with complex school assignments, it is often a requirement that they seek and use
information from a variety of sources. Their use of information is in most cases supposed to result in
text production, for instance in the form of a written report, as the ability to formulate new text from
various forms of documents is central to inquiry­based learning. It is in the context of the focus on
seeking information in various sources involved in this work process that we may understand the first
analytical theme, in which facts were spoken of in relation to genre or modality.
Students primarily spoke of facts in two ways in relation to genres and modalities. On the one hand it
had to do with how and where they searched for facts, which connected the term to particular sources
or genres. On the other hand, it was associated with their use of facts. This concerned primarily the
genre of the school report and, more specifically, in which parts of the report facts were included.
The most common way for students to describe facts was to specify sources where facts could be
found. Sources included books, online and encyclopedias, particularly Wikipedia. Despite the short
time span between the studies, some differences in relation to technology appropriation could be
detected when facts were described in relation to resource. It was more common to describe facts as
'what's on Wikipedia' in the studies conducted late in the examined period, while it was more common
to describe facts as 'what's in books' at the beginning of the period. In the latter part of the 2000s, the
students and school staff also seem to describe more complex ways of analysing and distinguishing
different texts on the Internet from each other. Blogs, for instance, are used to exemplify what facts
are not, as illustrated in quote Da44, where three students in upper secondary school discuss how to
use blogs for school work. Blogs were considered valuable in some cases, but mainly as background
about people's opinions about a topic and as inspiration to forming ideas of one's own, not as
something to build a case on in a school assignment.
Erik: I think those blogs are pretty interesting too, because, well, you can see what people
think, too.
Ebba: Yes, but I don't really trust such sources. I don't know why.
Edith: But I don't think it can be used as, sort of, facts in that case, it's more like...
Ebba: To get opinions maybe?
Edith: Yes, to get opinions [...]. 
Quote Da44
Facts, in the context of genre, is often described by explaining what it is not and in many of the quotes
images are mentioned as the opposite of facts, for example in quote Cc26, where two young students
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are talking about the next step of their work. Furthermore, cultural expressions, such as film and
music, and commercial content, exemplified by advertisements in newspapers or on web sites, are
usually not considered to be facts.
A: We have so much facts, I can't take any more facts!
B: I can't take more pictures either.
A: Me neither.
Quote Cc26
Students' school work is closely connected to understanding the school report as a genre (Gärdén,
2010). Consequently, facts were also discussed in relation to how they would be used in the final
report. In these descriptions, facts constitute the middle of the report and facts were occasionally
contrasted to, on the one hand, table of contents and introduction and, on the other, analysis,
reflection, and conclusion. The school report thus emerges as a genre in which facts are placed
between questions and answers, and where facts should not be mixed with personal opinions.
Many of the students were working with multimodal information resources, but the results show that
text remains the dominant modality in terms of school work. Written sources were common when the
students spoke of facts, and the term was associated with Wikipedia, books, and what can be found on
the Internet, for instance on various homepages. It is interesting to note that only a few students in the
vast material expressed that facts are what you find in or through libraries, even though school
librarians in many cases were involved in the assignments. Another typical way in which facts were
described and which is discussed in more detail below was to associate them with numbers: years,
statistics, percent, populations, or areas.
Facts as concrete external entities
The second theme that was identified in our analysis was that of facts as being distinguishable,
external, tangible, and quantifiable. In other words, facts are described as being possible to discern
from other types of information; to be found outside the individual; to be concrete entities that one
can, for example, possess, use, move, and manipulate; as something that there can be more or less of;
and as numeral information.
Across the material, facts are often equated or associated with information. One example is found in
quote Dd98, where an upper secondary school student describes in a blog post his information seeking
for an assignment:
I wanted to look for facts and information for our gender assignment that is about gender
in kindergarten.
Quote Dd98
Quote Dd98 is an example where facts are associated with information. In this instance, it is not clear
if this association means that facts are seen as the same thing as information or as something different
from information. In other examples however, facts seem to be used interchangeably with
information. In quote Dd98, facts are also seen as something particular – they are a certain type of
details about something – which is distinguishable from other types of information. This impression,
that facts are something identifiable and discernable, is also reinforced by the way the term is
frequently used in its definite form, 'the facts' ('faktan'), throughout the material. This is quite unusual
in Swedish, but is prevalent in the analysed material.
Furthermore, in quote Dd98, facts are 'looked for'. Many of the verbs used together with facts
throughout the analysed material, such as 'finding facts', 'searching for facts', 'gathering facts', and
'getting facts' indicate that facts are external. These ways of describing what one does with facts also
suggests that facts could be described as something tangible. Expressions which indicate that facts, for
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example, can be printed, flicked through, copied, owned, and picked strengthen the impression that
facts are seen as physical entities. Intangible phenomena, such as thoughts, ways of thinking, and
personal stories, are also described by participants as not being facts, which supports the interpretation
of facts as being concrete.
The impression of facts as tangible is further strengthened by the ways in which facts are described as
quantifiable. For example, it is described that you can have more or less facts, that you can have too
many facts, and that you can have a certain number of pages with facts. In addition to the descriptions
of facts as being quantifiable, the contents of facts are also described as being calculable, as for
example statistics, numbers, and years.
However, there are a few examples in the material that contradict the above analysis. One is the idea
that ancient remains from archaeological excavations – which indeed could be seen as distinguishable,
external, tangible, and perhaps even quantifiable – are not regarded as facts, as they are the
foundations of theories. Quote Ab56 is from a seminar where a teacher explains to his/her students
why there is little known about the Incas.
What you also have to think about is that there aren't a lot of facts [and this] is because
there simply is not much left from this period, and most things they have found from this
period are through excavations on which people have then built theories of how they may
have lived.
Quote Ab56
In quote Ab56, ancient remains and, by extension, theories are opposed to facts. Ideas of facts as
characterised by the absence of contradictions and vagueness are explored further in the next section.
Facts as true and neutral
The third theme gathers utterances around facts as being evidence, true, and neutral. Possibly the
strongest indication of what facts are, as expressed in the material, has to do with one of the things
that facts are not, namely opinions (see quote Da44 above). The view that facts are not opinions is
expressed in three of the four studies – the ones with older students – and by both students and
teachers. In some cases, focus is on the opinions of others, as when discussing opinions as something
expressed in blogs, and in other cases it is emphasised that the student's own opinions must be
supported by facts. Related phenomena also described as not being facts are personal stories,
eyewitness accounts, and interviews. The strong dialectics that are formed between facts and opinions
in the utterances may lead us in one of two directions when trying to understand what facts are: on the
one hand, they are perceived as objective or neutral and on the other hand they are associated with
evidence. The following two quotes from students' blog postings illustrate those two associations:
What I view as facts is stuff that sounds credible and which isn't people's individual
opinions. It shouldn't be biased in any way­ 
Quote Dd100
The opinions we found in the article felt good to have as they were strengthened by
scientific facts.
Quote Dd74
Facts are associated with objectivity and neutrality but also contrasted to expressions of bias,
exaggeration, invention and expressed values. Common adjectives used to describe facts are pure,
neutral, clear, cold and independent. The expression pure facts seems to be particularly strong in the
discourse of the Swedish school. Related is also the view of facts as evidence which can prove or
support claims or opinions. As in the excerpt Dd74 above, facts are connected to science and research.
In this particular quote, the opinions referred to can be understood as scientific theories which are
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supported by facts, but which are not uncontroversial.
Facts are often discussed in terms of truth, knowledge or credibility and as something that can be
verified. But facts can also be unreliable or untrue. The students speak quite frequently of facts that
are false or used to support faulty claims. This could indicate either a more reflective, critical stance
towards the truth claims of facts, or a perception of facts as a particular kind of distinguishable piece
of information which looks like (but is not necessarily) evidence, and which can be deceptive. This
latter stance is illustrated in quote Dd56­57.
[...] a lot of web pages with student essays that I don't like to use, personally, since they
are written by people unknown to me, [and] they can contain opinions that I can mistake
for facts. And then the facts that I report won't be true.
Quote Dd56­57
This view of facts as containing false claims also motivates, or is motivated by, a need to evaluate
sources, something that is also mentioned in relation to facts. Even though a view of facts as being
true and neutral and providing evidence comes across as an ideal of pure facts, the students often
display an awareness that this ideal may not always be the reality – that what they consider to be facts
can be deceptive or can be manipulated to support views that they should not rely on. Thus, according
to some of the utterances in the studies, there is reason to be cautious and reflective around facts,
although less so than around opinions.
Discussion and conclusions
In the above analysis, we have illustrated how the term facts is used in interaction taking place in
relation to complex school assignments. We will now turn to the question of what the identified
themes might imply for students' opportunities for learning, and also discuss consequences for
information seeking research conducted in school contexts.
On an overall level, the findings of our study illustrate how the term facts functioned as a linguistic
tool in information activities in Swedish schools. Facts were in many cases associated with particular
genres, especially textual genres, and considered to be distinguishable, external, neutral and true. We
argue that use of the term, which is prevalent already in the early school years, can be said to be a part
of Swedish school culture during this very recent historical period (see also Lilja, 2012). Previous
studies have shown that complex assignments that involve students' independent information seeking
and use require that the students are supported to go beyond mere searching of type I facts (see
Alexandersson and Limberg, 2012). In light of this, the idea that facts are concrete pieces of neutral
and textual information can be seen as highly limiting for students' opportunities for learning.
However, the picture that emerges from the analysis is more complex than that. The analysis shows a
variation in how the study participants talked about facts and that the term seems to be used in wider
ways than what was anticipated. For example, we can see that the students, especially in the higher
forms, discuss how facts are difficult to assess and must be used with the same caution as other types
of information. In many cases, facts seems to be used as a place­holder, to refer to a wide variety of
accepted content which is to be included in certain parts of the school report.
The frequent use of the term facts to refer to a valuable type of information can be seen as a
consequence of the difficult task of working with assignments, where the students are supposed to
analyse complex questions and draw their own conclusions, within a school context which historically
has been focussed on correct answers. In addition, though, the different ways of describing facts can
also be understood as a result of the students moving between and across disciplinary boundaries in
their assignments. For example, the understanding of what constitutes a fact in archeology (which was
mentioned in one of the empirical examples) might not be the same as in physics or political science.
The students in primary and secondary school, however, do not yet seem to be equipped to handle
these crossings between different epistemological and paradigmatic demarcation lines, and we found
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few examples where the nature of facts was the topic of conversation between teachers (or librarians)
and students, which in turn indicates that the opportunities to develop these abilities are few.
Nevertheless, the Swedish national curriculum (Lgr 11) includes quite advanced learning goals
already for school years 1–3 linked to abilities to seek and use information for exploring and
understanding society and nature (Lgr 11, p. 178), as well as abilities to evaluate and use information
from various sources (Lgr 11, p. 201). In the upper forms, the goals are highly sophisticated related to
the critical use of information (see Sundin, Francke & Limberg, 2011). With such goals, we may
assume that the dominant uses of the term facts, as they come forward in our findings, will not help
students develop more varied understandings of epistemological and paradigmatic differences. Rather,
frequent use of the term facts in connection to information activities for complex school assignments
risks limiting students' possibilities to develop ways of learning meaningfully via such assignments. It
is worth observing that our material provides a number of examples of how teachers, as well, use the
term facts in both oral and written instructions to students about how to carry out assignments, for
example when it comes to the use of facts in the content section of students' school reports. A
practical implication of this is the importance of educators and students sharing a joint language, so
that the students and educators have a shared understanding of commonly used terms. To increasingly
discuss information and learning activities as fundamentally social and linguistic activities in teacher
and librarian education may be one step towards forming such sensibilities (see Gärdén, 2010; Säljö,
2005).
For information seeking research, it is obviously important to reach in­depth understandings of ways
of speaking about information activities in school (or other cultural) practices and what the terms used
signify. To reach such understandings, it seems important that researchers adopt an open and
explorative approach to the activities studied without adopting a predetermined view of the linguistic
tools used in school activities. Studies of information activities situated in particular practices need to
both take the conditions of the specific practice into account and at the same time go beyond the
practice studied to shape more far­reaching understandings about information activities. In our study,
the sociocultural perspective and the view of the term facts as a linguistic tool opened up a wide range
of meanings attributed to the term facts and further contributed to new insights into conditions for
student learning linked to complex school assignments.
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